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The Author searches for  the genius  loci of  the metropolises  that are situated along this corridor, for  the 
elements that allow their inhabitants to identify themselves with a given metropolis.
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S t r e s z c z e n i e
Metropolie można badać w wielu aspektach. Prawo Millera pozwala analizować je w kontekście zachowań 
organizmów złożonych  jako owoce procesu globalizacji.  Ich  układ w przestrzeni  globu podlega prawu 
Zipfa. Fragment tego układu przestrzennego, korytarza transportowego o układzie równoleżnikowym, na 
polskim jej odcinku od Niemiec do Ukrainy wzdłuż drogi A4, jest przedmiotem artykułu. W wybranych 
metropoliach  korytarza  poszukiwany  jest  „duch miejsca”,  element  pozwalający  na  identyfikowanie  się 
mieszkańców z daną metropolią.

















The comparison  to “supranational  systems” seems  to be appropriate as  far as one can 




and  the  conditions  of  topography  and  the  natural  environment.  Subsequently,  provided 
that  some  of  these  cities  meet  the  criteria  that  allow  us  to  count  them  as  metropolises, 
they undergo  a process of  dynamic development,  often  at  the  “cost” of  the neighbouring 











spaces  being  particularly  rich.  History,  often  quite  tumultuous,  gives  the  structures  that 
“frame”  their public  spaces a unique,  individual character. The historical centres of cities 
are chiefly discussed in terms of the improvement of their technical and aesthetic standards. 






well known and  identifiable sound associated with Krakow,  is  tied  to a  legend. Historical 














documenting the intensity of  the use of  the city centre of  the time. Furthermore, from the 












changed  the  face  of  cities,  not  only  in  their  centres,  but  practically  in  all  of  their  public 
spaces with an above average accessibility. The smaller forms of commercial buildings have 
lead to a situation in which the issue of urban composition on the scale of public spaces has 
been  completely  overhauled  and  became  subjected  to  a  primitive  form  of  functionalism, 
understood as the taking over of these spaces by a part of the private sector for commercial 





with  various  structures  ‒  a  phenomenon  of  varying  intensity,  depending  on  the  state  of 




















by using  the uniqueness of not only architectural  forms, but also  the skilful use of works 
of art ‒ from sculpture all  the way to the graphical arts. In some cases,  the uniqueness of 
a public  space  is decided by  the compounded  influence of many  immaterial  factors,  such 
as its distinct ties with poetry, literature, music or draughtsmanship.









purposes with  an  enormous  emotional  amplitude  and  of  an  entirely  different  character  ‒ 
ranging from the absolute focus akin to that of prayer, to the loosening of New Years Eve. 











this  is  the  image of  the  small  town of Venice within  the global consciousness of Europe. 









3. Where is the beginning and where is the end?
We  can  argue  as  to  where  the  pan­European  corridor  begins  and where  it  ends.  The 





of  a metropolis,  namely  its  basic  requirement  ‒  that  it  should  be  a  city  with more  than 
a million inhabitants  be adhered to in the strictest manner possible, then we would be forced 
to  conclude  that  there  are  no metropolises  along  the A4  route. Assuming  that Berlin  and 
Kiev are true metropolises that are located the closest to the border with Poland and along 
the A4 route, then only Katowice and Krakow combined can form a comparable polycentric 
metropolitan  complex. By using  the  criterion of  a  population of  0,5 million or more, we 
can  also  include Lviv  to  the  east  and Dresden  to  the west. Dresden,  due  to  the  immense 
destruction  that  it  suffered during World War  II  only  partially  fulfils  the  second  criterion 
of this paper, namely that of possessing a preserved historical city centre.
Dresden,  reconstructed  after  the  war,  retained  its  unique  character  despite  certain 
alterations  made  to  it  during  the  communist  period,  thus  we  cannot  claim  that  the  city 
does  not  have  its  own  spirit,  especially  that  its  current  state  reminds  its  visitors  of  the 







4. The heavy order of geometric forms, a playful asymmetry of the layout, 




discern  the distinctive qualities of a particular metropolis within  the very geometry of  its 
urban layout. They allow the tying of the architectural form of the elements not only with 






while  sharing  a  similar  general  order.  The  common  elements  include  a  rectangular,  flat 
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market place, the frontages of which are composed of buildings facing it with their gables, 
located  on  narrow  plots  (Wrocław),  while  the  main  differences  take  on  the  form  in  the 
gradual  departure  from  the  canon of  the perpendicular  orientation of  the  streets  that  lead 
away from the market square (Krakow), to the heavy incline of the market square of Lviv. 




The  use  of  the  natural  incline  of  the  terrain  of  the market  square  in  Lviv  invites  the 
visitor into a surprising game of shifting perspectives and the intertwining of the subsequent 
architectural and  landscape  interiors, which come about amidst  the  rhythm of  the  facades 
and frontages, accentuated by the wondrous diversity of architectural forms like the towers 
of churches and  the  facades of  important buildings. The charming “architectural climate” 
of  the  centres  of  these  cities  unfolds  from  the  order  of  Wrocław,  through  the  sublime 
asymmetry  of  Krakow,  to  the  surprising  fluidity  of  the  changing  perspectives  of  Lviv, 
perhaps due to some common element in their structure. Each of these cities influences their 








of the place into existence.
5. Conclusions




In  turn, we  can  observe  attempts  at  interchanging  cultural  ideas  in  the  form  of  thematic 
exhibitions, festivals or concerts. The pan­European corridor forms a rather effective road 
and  rail­based  transport  route,  with  sporadic  attempts  being made  to  develop  air  routes, 
although the preference here seems to tilt towards a star­shaped layout ‒ with flights mostly 
destined  towards  the  capital  first,  which  confirms  the  weakness  of  the  interregional  ties 
between these four cities.
The changes that occur within the centres of these metropolises are of a varying character, 









The  gradual  process  of  the  commercialisation  of  the  form  of  use  of  the  buildings 
of  the  city  centres  is  accompanied  by  an  increase  in  the  quality  of  their  public  spaces, 
especially those that are most frequently visited by tourists. The process of revalorisation, 
revitalisation  and  reconstruction  of  damaged  historical  buildings  can  be  observed  in 




in  tourism and has  lead to an increase in  the demand for services associated with it  in all 
of  four cities. Additionally, Krakow has become one of  the most dynamically developing 













nione,  aby można  było  je  odnosić  do wspomnianych  przepływów  pomiędzy metropolia­
mi, co pozwala w pewnym sensie  rozpatrywać proces globalizacji w kontekście działania 
„pseudo­żywego”, bo zmiennego w czasie, jednak zorganizowanego według pewnej logiki. 
Lokalizacja miast,  która  poddaje  się według  badań modelowych  prawu Zipfa2,  następuje 
zgodnie z kierunkami ciążeń oraz warunkami topograficznymi i uwarunkowaniami środo­
wiska przyrodniczego. Następnie, o  ile niektóre z miast spełniają kryteria pozwalające na 
1  Miller J.G., Teoria systemów żywych, McGraw­Hill, New York,1976, 
2  Zipser T., Mlek K., Zipser W.,  Zipf’s Law in Hierarchically Ordered Open System, PDF.
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zaliczenie  ich do kategorii metropolii,  postępuje  ich dynamiczny  rozwój,  odbywający  się 
przeważnie „kosztem” jednostek sąsiednich, co odpowiada tendencji do koncentracji atrak­
cyjności w funkcji dostępu różnymi środkami transportu. Metropolie te w swoich centrach 























2. Unikatowość sposobów użytkowania budynków w centrum
Atrakcyjność centrów miast metropolitalnych kształtuje zespół czynników, wśród któ­
rych  istotna  jest odpowiednio duża  różnorodność oferowanych usług, która z kolei wiąże 
się bezpośrednio z jakością „obudowy” przestrzeni publicznych. Budynki w centrach miast 
metropolitalnych,  zwłaszcza  w  tych,  których  centra  mają  walory  historyczne,  są  zwykle 
projektowane w  sposób  odpowiedni  do  lokalizacji.  Jednak  zmiany  sposobów  gospodaro­
wania prowadzą do konieczności zmian sposobów użytkowania nie  tylko poszczególnych 
budynków, lecz większych zespołów urbanistycznych. Prace Juchnowicza6, który jako jeden 
z  pierwszych  rozpoczął w dużych miastach polskich badania  nad  sposobem użytkowania 
3  Kozłowski J., Analiza progowa, PWN, Warszawa 1974. 
4  Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1981.  
5  Bogdanowski  J., Peasant Castles In Poland as a Defence Against Tatars (13th‒17 th centuries), 
Fasciculi Archeologiae Histrricae, Fasc. XI, 1998, s. 9­16.





atrakcyjności  oferty  funkcjonalnej wyznaczyć można  na  ich  podstawie  stopień  różnorod­
ności, a tym samym uzyskać pewien obraz atrakcyjności oferowanej w granicach centrum. 
Skupiając  uwagę  na  bezpośrednio  przylegających  do  przestrzeni  publicznych  budynkach 











nych  o  dużej  dostępności  transportowej.  Powstające  drobne  formy obiektów handlowych 



























Ta  charakterystyczna  dla  miast  europejskich  cecha,  tradycja,  która  sięga  początków 










może  być  fizyczne w  postaci  zmienności  form  i  funkcji w  strukturze  zabudowy  lub wy­
stępować przemiennie w czasie. Ciekawa jest obserwacja przemian „klimatu” społecznego 
w przestrzeni publicznej, przykładowo Rynku Głównego w Krakowie, związana z cyklicz­














































Wśród  nich Drezno  i Katowice  nie mają  układów urbanistycznych  swoich  historycznych 
centrów opartych na geometrii wynikającej z lokacji na prawie magdeburskim.
4. Ciężki porządek geometrycznych form, zabawna asymetria układu, zaskakująca 










geometrycznego  usytuowania  działek  budowlanych  jest  ta  sama.  Jednak  przestrzenie  pu­
bliczne ich centrów są różne i generują odmienne wrażenia w ramach zbliżonego, ogólnego 






















uliczek,  utrzymywanym w  logicznym porządku  przez  nić Ariadny,  ów  rysunkowy model 













Zachodzące w  centrach  tych metropolii  przemiany mają  zróżnicowany  charakter,  nie­
mniej  wspólną  ich  cechą  jest  postępujące  zmniejszanie  się  liczby  stałych  mieszkańców, 







Postępującemu  procesowi  komercjalizacji  sposobu  użytkowania  zabudowy  śródmieść 
towarzyszy  podnoszenie  jakości  przestrzeni  publicznych,  zwłaszcza  intensywnie  odwie­








Dodatkowo, Kraków  stał  się  jednym  z  bardziej  dynamicznie  rozwijających  się  celów  tu­
rystyki pielgrzymkowej. Ten dział jest ważny, ponieważ powoduje wzrost zainteresowania 
przybyszów ofertą kulturalną miasta.
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Ill.  1.  Lviv, Cathedral Square. View of the Boim Family Chapel. Phot. by B. Podhalański
Il.  1.  Lwów. Plac Katedralny. Widok w na kaplicę Boimów. Fot. B. Podhalański
Ill.  2.  Krakow. Main Market Square. winter fair before Christmas. Photo by B. Podhalański
Il.  2.  Kraków. Rynek Główny. Przedświąteczny zimowy kiermasz. Fot. B. Podhalański
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Ill.  3.  Krakow. Main Market Square. View of St. Mary’s Church.. Photo by B. Podhalański
Il.  3.  Kraków. Rynek Główny. Widok na kościół Mariacki. Fot. B. Podhalański
Ill.  4.  Wrocław. The public space of a street. Photo by P. Wojdylak
Il.  4.  Wrocław. Przestrzeń publiczna ulicy. Fot. P. Wojdylak
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Ill.  5.  Dresden. View a fragment of the city centre located near the Elbe river. Photo by B. Podhalański
Il.  5.  Drezno. Widok w kierunku Akademii Sztuk Pięknych. Fot. B. Podhalański
Ill.  6.  Dresden. View in the direction of the Castle Square. Photo by A. Podhalański
Il.  6.  Drezno. Widok w kierunku Placu Zamkowego. Fot. A. Podhalański
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Ill.  7.  Venice. St. Mark’s Square during the Aqua Alta. Photo by B. Podhalański
Il.  7.  Wenecja. Plac św Marka w czasie Aqua alta. Fot. B. Podhalański
Ill.  8.  Venice. The Piazetta underwater. View of the columns of St. Mark and St. Theodore. Photo by 
B. Podhalański
Il.  8.  Wenecja. Piazetta pod wodą. Widok na kolumny św. Marka i św. Teodora. Fot. B. Podhalański
